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I.

ABSTRAKT

Me qenë se në Prishtinë cdo ditë e më shume ndihet mungesa e Qendrave Kulturore, të
cilat rinia mund ti shfrytëzoj për shumë interesa të ndryshëm. Në këtë punim diplome
është shqyrtuar tema e revitalizimit të Shtypshkronjes Rilindja, më konkretisht
“Hapësira” / Rilindja Warehouse, pjese e cila deri më tani është shtfrytëzuar nga vetë
organizata “Hapësira”, për organizimin e eventeve të ndryshme kulturore.
“Ndërtesa e Rilindjes është një nga ndërtesat më ikonike të Prishtinës, e dizajnuar nga
arkitekti maqedonas Georgi Konstantinovski dhe e ndërtuar në vitin 1978. E vendosur
në afërsi të qendrës së Prishtinës, kjo ndërtesë është pikëtakim, referencë dhe frymë e
qytetit. Rilindja përbëhet nga salla dy katëshe e shtypshkronjës dhe nga kulla 18
katëshe.
Para se të mbulohej me ‘tesha që shndrisin’, koment ky I arkitektit pas dëshpërimit të tij
me intervenime në ndërtesë, Rilindja në tërësi kishte identitet arkitektonik të definuar
dhe rëndësi të veçante për qytetin. Në të janë shtypur gazeta, revista, libra dhe kanë
punuar mbi 180 gazetarë të gazetës Rilindja. Ndonëse pjesa më e madhe e
shtypshkronjës vazhdon të mbetet hapësirë komerciale, shpirti rilindës I ndërtesës
mbijetoj pikërisht në pjesën e braktisur, ku sot mbahen organizime të rëndësishme
kulturore të qytetit në fusha të ndryshme.” (CHwB, 2017)

Fjalët kyçe: Revitalizim, Modernizem, Rilindja, Kosova, Prishtina, Qendër Kulturore
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I.

ABSTRACT

Since in Prishtina every day there is a growing lack of Cultural Centers that the youth
can use for many different interests. In this diploma thesis, I’ve decided to deal with the
topic of revitalization one of the modernist buildings, located near the center of
Prishtina, “Rilindja Printing House”, more specifically "Hapësira" which is a space of
the object that has so far been used by the organization "Hapësira" to organize various
cultural events.
“Rilindja Printing House building is one of Pristina's most iconic buildings, designed by
Macedonian architect Georgi Konstantinovski and built in 1978. Located near the center
of Pristina, this building is a landmark, a reference and the spirit of the city.
Rilindja Printing House consists of a two-story printing room and an 18-story tower.
Before being covered in 'shining clothes', this comment by the architect after his
desperation after the intervention in the building, Rilindja as a whole had a definite
architectural identity and particular importance to the city. It printed newspapers,
magazines, books and worked with over 180 journalists from the Rilindja newspaper.
Although most of the printing press remains commercial space, the rebirth spirit of the
building survives precisely in the deserted area, where today important cultural events
of the city are held in various fields. ” (CHwB, 2017)

Keywords: Revitalization, Modernism, Renaissance, Kosovo, Prishtina, Cultural Center
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FALËNDERIME

Kjo është pjesa në të cilën dua të shpreh falënderimet më të sinqerta për familjen,
kolegët dhe shoqërinë time, prezenca e të cilëve më ka ndihmuar ti kaloj pjesët më të
vështira të studimeve. Posaqërisht, një falënderim të veçantë drejtë profesoreshës dhe
mentores sime, can. Dr. Rineta Jashari për këshillat dhe përkrahjen e vazhdueshme gjatë
gjithë kohës së studimeve dhe punimit të temës së diplomës.
Në fund, do të doja ta falënderoja dhe t’ia kushtoja këtë nënës sime, pa ndihmën dhe
inspirimin e së cilës nuk do mund të arrija as gjysmën e cfarë kam deri sot.

Falemnderit.
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1.0 MODERNIZMI
1.1 Historiku I Modernizmit
Modernizmi është një arkitekturë globale dhe lëvizje projektimi e cila u shfaq në vitet
1920 si një përgjigjje ndaj industrializmit të përshpejtuar dhe ndryshimeve shoqërore.
Me qenë se rritja e Modernizmit në arkitekture konsiderohet të jetë midis viteve 1920
dhe 1950, origjina e saj kthehet mbrapa në iluminizmin dhe zgjerimin e arkitektures
High-tech, kështu që historia e saj mund të ndahet në 3 periudha të ndryshme si
Modernizmi I hershëm, Modernizmi dhe Modernizmi I vonë, ku në këtë të fundit janë
krijuar disa nga motivet më të famshme të arkitekturës.
“Ideja qe forma duhet të ndjekë funksionin, refuzimi I stolive dhe perqafimi I
minimalizmit bënë që Modernzimi të jetë stili I vetëm dhe më I rëndësishëm, apo
filozofia e arkitekturës dhe modelimit të shekullit të 20-të.”1

1.2 Modernizmi në Kosovë / Prishtinë

Drejtë një Utopie Konkrete – Arkitektura në Jugosllavi, është një ekspozitë e mbajtur në
Muzeun e Arteve Moderne, New York, prej dates 15.07.2018 deri më 13.01.2019, në
këtë ekspozitë për herë të parë është prezantuar puna e jashtëzakonshme e arkitektëve të
ish Jugosllavise, duke e theksuar një fakt domethënës të arkitekturës Moderne, por të
pamenduar deri më tani.
Ekspozita në përgjithësi synim ka pasur të eksploroj temat e urbanizmit në një shkallë
më të gjerë, teknologjinë në jetën e përditshme, monumente të ndryshme dhe më e
rëndësishmja shtrirjen globale të arkitekturës Moderne në Jugosllavi. Gjithashtu
“ekspozita shqyrton gamën unike të formave dhe mënyrave të prodhimit në arkitekturën
Jugosllave si dhe karakterin e saj të veçantë por të shumëanshëm.”2

Në mesin e 400 vizatimeve, maketave të ndryshme, fotografive e filmave te shumtë ka
qenë e ekspozuar edhe ‘Bibloteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës’ fig1., objekt
1
2

Burim nga internet, Modernism in Architecture Chapter 1 / Lesson 8
Burim nga interneti, Toward a Concrete Utopia, Architecture in Yugoslavia, MoMA
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ky i dizajnuar nga arkitekti Kroat, Andrija Mutnjaković në vitin 1974, Prishtinë.
Kjo ndërtesë veçohet si tërësi kubesh të mbështjellura me membranë skeletore nga
çeliku, gjithsejë ka 99 kupola të cilat janë të ndara me segmente që i përngjajnë trurit
dhe simbolikisht paraqesin dijen.
Konsiderohet të jetë një objekt me rëndësi të veçantë i periudhës së modernizmit, në
Kosovë.

Fig.1 “Bibloteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës” – 23.08.2019
Një objekt tjetër me rëndësi të veçantë në Prishtinë është “Pallati i Rinisë dhe Sporteve”
/ Boro Ramizi fig 2., emri i parë i inspiruar nga X2 partizanët e luftës së dytë botërore
dhe heronjëve të Jugosllavisë Boro Vukmirovic dhe Ramiz Sadiku.
Objekt ky i projektuar nga Živorad Janković, Halid Muhasilović dhe Srećko Ešpek.
“Projekti i Qendrës Sportive rekreative Boro e Ramizi mund të konsiderohet si
arkitekturë modern funksonaliste. Madhësia, Vëllimi, materialet e përdorura dhe gjuha
arkitektonike i janë nënshtruar në tërësi funksioneve të kulturës, sportit dhe
rekreacionit.”3

3

Burim nga libri - Modernizmi Kosovar, Një Abetare e Arkitekturës / P.98.
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Fig.2 “Pallati I Rinisë dhe Sporteve” – 23.08.2019

Hotel Grand Prishtina fig 3., gjithashtu është një objekt tjetër me rëndësi të veçantë, i
vendosur në qendër të qytetit të Prishtinës, i cili ka qenë i supozuar që të lidhet me
platonë e Boro Ramizit, nëpërmjet një pasarele mbi rrugën Luan Haradinaj, të paktën
ashtu ka qenë e paraparë në projektin e ndërtesës të punuar nga Bashkim Fehmiu, Miša
Jevremović dhe Dragan Kovačević.
“Fatkeqësisht shpërfytyrimi i tij pas luftës jo vetëm në fasadë, por edhe interier e ka
pamundësuar arkivimin në skedarët e historisë së gjallë të zhvillimit të qytetit, skedarë
pa të cilët qyteti mbetet pa rrëfimet mbi shkëlqimet dhe rëniet e tij, gëzimet dhe
hidhërimet, të mirat dhe të këqiat dhe bëhet qytet pa shpirtë.”4

Fig.3 “Hotel Grand Prishtina” – 23.08.2019

4

Burim nga libri - Modernizmi Kosovar, Një Abetare e Arkitekturës / P.86
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2.0 SHTYPSHKRONJA RILINDJA
2.1 Historiku i Shtypshkronjës Rilindja
Shtypshkronja Rilindja siç e kemi lartë cekur, është një ndër ndërtesat Moderniste më
ikonike e dizajnuar nga Georgi Konstantinovski, e vendosur në afërsi të qendrës së
Prishtinës, më konkretisht pranë Pallatit të Rinisë dhe Sporteve / Boro dhe Ramizi.
Si një objekt i cili i përket Arkitekturës moderniste, me tipare të brutalizmit, e mbuluar
me beton natyral, Shtypshkronja Rilindja ka arritur të bëhet një referencë e qytetit.
“Ndonëse pjesa më e madhe e shtypshkronjës vazhdon të mbetet hapësirë komerciale,
shpirti rilindës i ndërtesës mbijetoj pikërisht në pjesën e braktisur, ku sot mbahen
organizime të rëndësishme kulturore të qytetit në fusha të ndryshme.”5

Shtypshkronja Rilindja fig 4., u ndërtua në vitin 1978 edhe pse ideja për ndërtimin e saj
u dha që nga vitet e ’60. Ajo përmbante në vete shtypshkronjën, “redaksinë e gazetës
Rilindja – e cila ishte pajisur me teknologjinë më modern t֝ë asaj kohe, si rezultat i këtij
fakti në vitet ‘80/’90 Shtypshkronja Rilindja arriti të ishte Shtypshkronja më e madhe në
Ballkan si dhe në Evropën Juglindore”6, redaksinë e revistave, redaksinë zëri i rinisë, e
shumë shërbime të tjera.

Georgi Konstantinovski, arkitekti maqedon i cili ka dizajnuar Pallatin e Shtypit Rilindja,
është lindur me 29 Korrik të vitit 1930. Përveq arkitekturës ai është i njohur edhe si
shkrimtar dhe edukatorë maqedonas. “Ai zhvilloi një gamë të gjerë karakteristikash të
projektimit në kërkimin e tij për individualitet të përshtatshëm për filozofinë, strukturën
dhe artin e çdo ndërtese dhe hartoi më shumë se 450 projekte arkitekturore dhe
urbane.”7
Ai u shpërblye me çmimet më të larta arkitektonike Maqedonase si dhe Jugosllave,
përpos të tjerash ai gjithashtu mori çmimin më të lartë Kombëtar për Art 11 Oktomvri
për arritjen më të mirë arkitekturore në Shkup.

5

Burim nga libri - Hapësirat e Braktisura të Kosovës, CHwB / P.03
Burim nga internet - Rilindja (OPGBG)
7 Burim nga internet – Architectuul / Architect / Georgi Konstantinovski / P.01
6
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Fig 4. “Pallati i Shtypit Rilindja” – 23.08.2019

2.2 Konstruksioni i Pallatit të Shtypit Rilindja
Struktura e Rilindjës përbëhet nga dy vëllime të ndryshme, Kulla 18 katëshe dhe
Shtypshkronja 2 katëshe.
Me qenë se në këtë Shtypshkronjë mund te prodhohej çdo lloj publikimi dhe mbi pllakë
kishte peshë shumë të madhe të makinave të shtypit, struktura mbajtëse e saj përbëhet
prej shtyllave me trashësi 1m’x1m’ me distancë aksiale në çdo 10m’.

2.3 Intervista me Georgi Konstantinovski
Pallati i Shtypit Rilindja nuk ishte dizajni i pare që Georgi Konstantinovski e kishte
projektuar në Kosovë, ai ishte i angazhuar në Prishtinë edhe në Fakultetin e
Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, gjatë vitit 1978. Në po të njejtën kohë Konstantinovski
kishte projektuar edhe planin per stacionin e autobusëve në Prishtinë, plan i cili nuk u
realizua, edhe pse sipas arkitektit ishte më i avancuar se ky i cili është sot.
“Kur morra te projektoj stacionin e autobuseve në Prishtinë, përdhesën e lirova nga
konstruksioni, përdora dy shtylla të cilat mbanin kulmin e vendosur mbi litarë, inspirim
ky nga Eero Sarinen, nga ndërtesa e Hockey Club në Neë Heaven. Në të njëjtën kohë u
ndërtua edhe shtëpia e Pavle Pavlovic në Lagjen Ulpiana (pranë kishës së vjetër
katolike) e cila me sa jam në
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dijeni edhe sot ruan tiparet e dikurshme, pavarësisht që është e banuar nga familje
tjetër.”8

Konstantinovski nga pergjigjjet e dhëna në intervistën e formuluar nga Eliza Hoxha dhe
Kujtim Elezi gjithashtu na ka treguar që nuk është marrur me kontekst urban të asaj
hapësire për shkak që atë e ka trashëguar nga projekti i mëhershëm i Izet Zejnillovic, ai
më konkretisht është marrur me zgjidhjen konstruktive dhe funksionale të
Shtypshkronjës, ndërsa në pjesën statike të objektit ka punuar Joakim Petroski.
“Është interesant të theksohet se në objekt e pallatit të shtypit “ Rilindja” të gjitha
instalimet shkojnë nëpër fasadë, dicka që nuk ishte realizuar deri në atë kohë”9 ka thënë
në intervistë Konstantinovski.
Për këtë, ai ishte inspiruar nga një profesor i tij në Universitetin e Yale në SHBA, Paul
Rudolph, i cili kishte projektuar një ndërtesë në Boston tek e cila të gjitha instalimet kan
shkuar nëpër fasadë.
Konstantinovski ishte i bindur që ky objekt mund të mirëmbahej shumë lehtë.
Pasi është pyetur se si do ta përshkruante situatën e arkitekturës Kosovare të viteve
1970-80, Konstantinovski është përgjigjur me: “Thelbi i kësaj pyetje është se me
intervenimin në objektin e Rilindjes, është fshirë një periudhë historike e arkitekturës së
asaj kohe dhe ky është vetëm një shembull i vogël i trajtimit të arkitekturës së asaj kohe.
Intervenimi i ri që e kanë bërë funksionon, por ajo që është bërë është gabim historik, e
jo arkitektonik. Sot aty është vendosur një pjesë e Qeverisë së Kosovës, dhe kjo do të
thotë se unë kam bërë objekt që mund të pranojë edhe funksione tjetra. A është bërë më
mire atë e gjykon koha…Duket se krejt kjo është shndërruar në trend si në Prishtinë e si
në Shkup, në vend se sot të shkruajmë dhe të ndërtojmë historinë e kohës ne jemi duke e
fshirë atë që kemi trashëguar dhe ndërtuar në kohën e socializmit.”10

8

Burim nga libri - Modernizmi Kosovar, Një Abetare e Arkitekturës / Intervista me Georgi Konstantinovski / P.129

9

Burim nga libri - Modernizmi Kosovar, Një Abetare e Arkitekturës / Intervista me Georgi Konstantinovski / P.133

10

Burim nga libri - Modernizmi Kosovar – Një Abetare e Arkitekturës / Intervista me Georgi Konstantinovski / P.135
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3.0 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në qytetin e Prishtinës ka dukshëm mungesë të hapësirave kulturore, gjë kjo që ka
shtyrë banorët sidomos të rinjët që të mos kenë interesim për kulturë dhe art në
përgjithësi.
Me anë të revitalizimit të Shtypshkronjës Rilindja, më konkretisht “Hapësira” në një
qendër kulturore, banorët e Prishtinës do të kenë mundësi që t’i shfrytëzojnë hapësirat e
ndryshme që ajo pjesë do ti ofroj, për realizimin e dëshirave dhe qëllimeve të tyre.

Me hapësira të ndryshme të integruara vetëm në një pjesë të këtij objekti industrial,
duke mos intervenuar në dukjen origjinale të tij dhe duke mos e përjashtuar faktin që i
gjithë objekti në një të ardhme do mund të kthehej në një qendër kulturore për të rinjë,
pa dyshim se kjo zgjidhje do ti jepte frymë të re objektit dhe qytetit të Prishtinës në
tërësi.

4.0 METODOLOGJIJA
4.1 Pytësori
Intervista me Arbnor Dragaj themelues i OJQ – “Hapësira Bashkëpunuese”.

V. Mahmutaj: Cili është emri i kompanisë e cila është marrur me organizimin e
aktiviteteve të ndryshme muzikore në objektin e “Shtypshkronjës Rilindja”?
A. Dragaj: OJQ “Hapësira Bashkëpunuese”.
V. Mahmutaj: Cili ka qenë problem kryesorë gjatë organizimit të eventeve në atë
hapësirë?
A. Dragaj: Problemet kyçe në atë hapësirë janë mungesa e toaleteve, izolimi akustik.
V. Mahmutaj: Nëse do të kishit mundësi të intervenonit në po të njejtën hapësirë, me një
destinim tjetër, cka do të ishte ai?
A. Dragaj: Duke marr parasyshë paqartësinë e destinimit të komplet objektit të
Rilindjes, nuk mund të them konkretisht, ngaqe mund të ndodhë që në të ardhmen e
afërt do të lëvizim në hapësirë tjetër përbrenda objektit të Rilindjes.
Ndërsa në përgjigjjen hipotetike se çka do të intervenonim, përveç përgjigjjes në pikën
dy, do të krijonim strukturë me hekur/shina, për të krijuar skena të ndryshme që e bëjnë
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hapësirën në fjalë funksionale për performance muzikore, teatrale, kinematografike,
galeri, etj.
V. Mahmutaj: Tregoni më konkretisht (në detaje) se si e keni menduar të funksionoj po
ajo e njëjta hapësirë?
A.Dragaj: Hapësira e Rilindjes është menduar të shëndrrohet në një Qendër Alternative
Kulturore, me ç’rast do të përdoret për të gjitha aktivitetet kulturore-artistike dhe si
hapësirë shoqërore në përgjithësi, e cila funksionon në bazë të organizimeve.

5.0 Konkludime
Nga përgjigjjet e marrura, hulumtimeve të bëra si dhe syrit të një arkitekteje të re e cila
është banore e qytetit të Prishtinës, në këtë rastë unë personalisht, kam ardhur në
përfundim që duhet të investohet më shumë në hapësira publike.
Duke patur parasyshë përqindjen e konsiderueshme të të rinjëve në shtetin tonë, nevoja
për qendra kulturore është e domosdoshme.
Realizimi i këtij qëllimi do të ndihmonte krijimin e komuniteteve të ndryshme me
interesa të përbashkët.

6.0 Destinimi i hapësirave

Me qenë se në Prishtinë ndihet mungesa e hapësirave polifunksionale të cilat
funksionojnë në atë mënyrë që ti bëjnë bashkë komunitetet e ndryshme, me qëllime të
njejta, zgjidhja ime për këtë pjesë të objektit të Rilindjes është që të jetë një vend i hapur
me funksione të shumta të cilat mund të shfrytëzohen jo vetëm nga të rinjët e Prishtinës
por nga çdo moshë.
Në diagram e hapësirave Fig.5., mund të vërehet destinimi për secilën pjesë të objektit,
vetem se vlenë të ceket që përpos Kinemasë e cila është e rrethuar me mure, pjesët e
tjera janë komplet te hapura dhe kan֝ qasje të lirshme njëra me tjetrën.
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Fig. 5 Diagrami i Hapësirave

WC

43.686 m2

Pjesa e Studimit

265.177 m2

Librari

265.060 m2

Kinema

126.146 m2

Dyqan

126.146 m2

Holli Hyrës

764.981 m2

Total

1,591.196 m2

6.1 Materializimi

Për të ruajtur origjinalitetin e objektit, secili material i cili është menduar të përdoret
lidhet ngushtë me tiparet e brutalizmit, me beton natyror dhe stil industrial, gjëra të cilat
i posedon Objekti i Rilindjes.
Muret e hapësirës do të qëndrojnë beton Fig 5., edhe shtyllat gjithashtu por me nje
teksture me vija të drejta dhe të holla përmbi të Fig 6.
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Fig 6. “Muret e objektit” / 20.08.2019

Fig 7. “Shtyllat e Objektit” / 20.08.2019
Ndërsa në dysheme do të përdoret materiali epoxy, me ngjyra të ndryshme pastel të cilat
do të ndajnë hapësirat prej njëra tjetrës, me qenë se nuk ka mure.
Ndriçimi është problem kyç në atë pjesë të objektit, për shkak që ndodhet në mes dhe
mungon ndriçimi natyral, për atë shkak trajet kaskadë do të mbulohen me barrisol Fig.7,
material ky i cili duket si fletë dhe me anë të nxehtësisë tërhiqet në forma të ndryshme
3D si dhe organike, në po të njejtën formë forcohet në periferi të tavanit.
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Fig 8. “Trajet e Objektit” / Kaskadë – Barrisol / 20.08.2019

7.0 ANALIZAT E LOKACIONIT
7.1 Analizat e përgjithshme të qytetit të Prishtinës
Si kryeqytet i Kosovës Prishtina ka një popullsi me shumicë shqipëtare, me një numër
prej 204,721 banorë, fakt ky nga viti 2016, Prishtina është qyteti i dytë më i madh në
botë me një popullsi kryesisht shqipfolëse.
“Prishtina, ndodhet në pjesën veri-lindore të Kosovës afër maleve Goljak, është
kryqëzimi më i rëndësishëm transportues i Kosovës, për ajrin, hekurudhat dhe rrugët.”
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Gjithashtu aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është një ndër më të mëdhenjtë nërajon.

7.2 Gjendja Egzistuese
Objekti i Rilindjes ndodhet në rrugën ‘Luan Haradinaj’ rrugë kjo e cila gjendet në afërsi
të qendrës së Prishtinës, pranë Pallatit të Rinisë dhe Sporteve / Boro dhe Ramizi.
Qe një kohë të gjatë, brenda këtij objekti funksionojnë kompani të ndryshme të cilat nuk
lidhen aspak njëra me tjetrën dhe të cilat kan bërë dëm të madh në fasadë të objektit si
dhe në brendësi të saj.

11

Burim nga internet – Wikipedia / Pristina
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Fig 9. “Gjendja Egzistuese e Objektit” / 18.01.2019

Fig 10. “Gjendja Egzistuese e Objektit” / 18.01.2019

Muret, dyert, dritaret, pajisjet e shtypit të cilat ende janë egzistente në brendësi të
objektit dhe objekti në përgjithësi jane në gjendje jo të mirë, mirëpo struktura e tij është
e qëndrueshme dhe e gatshme për renovim.

7.3 Objektet e ngjajshme në afërsi
Është cekur më lartë që qyteti i Prishtinës ka mungesë të Qendrave Kulturore në
përgjithësi. Egzistojnë dy që vlejnë të përmenden e ato janë
“Stacioni – Center for Contemporary Art Prishtina” i cili funksionon që nga viti 2006,
Stacioni është i përkushtuar që të rindërtoj dhe të emancipoj skenën e artit bashkohorë
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dhe mjedisit kulturorë të Kosovës.
E dyta është qendra “Termokiss” Fig 9., një komunitet i disa të rinjëve të cilët kan
vërejtur mungesën e qendrave kulturore në Prishtinë dhe kan vendosur të intervenojnë
në një objekt të vjetër industial duke e revitalizuar atë.
Misioni i tyre është këmbimi urban dhe civil, reflektimi dhe ndryshimet në shoqëri.
“Prioritet i komunitetit është që të krijojë dhe sigurojë një qendër mikpritëse për të
gjithë e sidomos për ata që jo gjithmonë arrijnë të dëgjohen apo vlerësohen.”12

Fig 11. “Qendër Kulturore” / Termokiss / 25.08.2019

8.0 KONKLUDIMI PËRFUNDIMTAR

Mundësitë për ridestinimin e objekteve industriale, jo vetëm në Prishtinë, por në
shumicën e vendeve të Kosovës janë shumë të mëdha, kjo për të vetmen arsye se
objektet e vjetra Industriale kan hapësira të mëdha dhe fleksibile të cilat janë të
përshtatshme për çdo lloj destinim.
Në librin e CHwB – “Hapësirat e Braktisura të Kosovës”, libër ky i botuar në vitin
2017, mund të shohim më së miri shumë llojshmërinë e objekteve të vjetra, objekte kto
me rëndësi të veçantë për periudha të ndryshme jo vetëm Arkitektonike por edhe
Historike.

12

Burim nga internet – Termokiss.Space / P.01
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Është nevojë revitalizimi i këtyre objekteve, për çdo banorë të Kosovës, destinimet të
cilat mund te ju ofrohen atyre janë të pa numër.
Ridestinimi nga një objekt i braktisur industrial në një qendër kulturore rekreuese dhe jo
vetëm, mund të themi që është më se i mirëpritur nga çdo komunitet.
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